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Summary 
It is widely accepted that st~ccessful functiomng in society der~nands n~ore 
than the understanding of the basic knowledge of a donlain of study. An imponant 
challenge for today" higher education renrnicls the development and 
i~nplemerutation of instructional practices that will foster in studenrts the skill to 
salve complex problems in an efficient way. Student-cenued or new learning 
environments, sooted in consCructivism are clairlred lo have the potential ro i~iiprove 
these educational oulcoimes for students in higher education. An cxan~ple of such a 
new leaning environment consistent: with construct~vist principles is problem-based 
learning. 
The main aim in this dissertation is to investigate to what exrent proble~m- 
based leanling QPBL) is an effective learning environment. The focus is an two 
broad categories of outcomes: The acquisition as well as ithe application of 
krmwledge. In order to get mere insight into the way students a-ealise lhesc Icuning 
outcomes, issues as students'pe~epliun of their learning e~~vironmevlt and students" 
approaches to learning are considered lo be of viral in~postance. Sruden~(s' 
perception of the academic learnirng environmerrt, rather than the acadenlic 
envimnment 'au sichhffect their approaches to Beasning, and this in turn affects 
their lemi~zg outcomes 
GI1apft.r one gave an introduction la the present dissertatio~z and descr~bed 
the stuuctiure and reselucl-r questions. 
In chapter mc~ the question whether sttndenes in PBL percchvc their learning 
environment as nmre constructivist cornpaxed to students in a conventiomal lecture- 
based enviro:onrnent is investigated. Using a questionnaire based 013 S C V ~ I I  key 
factors of conslnlctivist learning environments, it rcsulted that second year ilttw 
students followirrg a course on the topic of prlvale law in PEL perceive the le~arnirrg 
environment as more coir~stmctivist when compared lo students in a caiive~~lior-uel 
lecture-based environment. 'The difference was snalistically significant for cacll of 
the seven factors. Accordi~~g the effect size as meas~ered by the d-~ndex, lhc 
difference in perception between the two groups was thc largest for the faclors 
'conceptual conflicts and clilem~nasbnd 'sharing ideas with others'. The f~tclor 
'meeting students' needs' was only moclerately present in PBL, while Lhc 
conventional lecture-based environrne11t succeeded to pay a relatively large annourrl 
of atlentioal to the factors 'materials and measures cdrgeted toward solwtionshncl 
'making meaning, real-life examples'. It: is concluded that the facrorz, 'co~~ceg~lual 
conflicts and dilcmmas'aand "haring ideas with others' determine the strength of 
PBL in inciol-porating consmctivist principles. It is suggested that students" 
perceptions of constructivist principles in the learning environment are lriggcred by 
a greater variety in1 Beaming envir0111nents. 
Claaprcr 3 addressed the relationship between students' approaches to 
learning and students"quanfcizarive learning outcomes. Data were obtained from two 
sources: The revised two factor study process questionnaire (R-SPQ-2F) and 
students' scores on their final multiple-choice exam. A model on the cognitive 
componenlts of prc,blem solving was used to categalrise the different questions in the 
multiple-choice exam. The second yeax law s~udents in the sample fallowed a 
course on the topic of public law and showed slightly higher scores for a deep 
approach than for a surface approach to learning. However, plotting students" 
approaches b learning indicated that: a lot of students had low scores for both deep 
and swrPdce approaches. Correladonal analyses indicated no relationships between 
students' approaches lo learning and the components of problem solving being 
measured within the lnulciple choice assessrnenl. Consequently, the use of deep 
approaches lo learning could not be associated with higher assessment outcomes 
within the multiple-choice exam. Several explanations are discussed in the chapter. 
In ~Sz~iprer 4 a statistical rneta-analysis is reported with two general aims: 
To address the main effects of problem based learning on the two categories of 
outcomes; knowledge and knowledge application and to address poicertrial 
tnoderarors of the effect of problem-based lean~ing. The overall conclusiolr was that 
there is a rubtasl positive ieflect from PRL on lthc knowledge applicatian of sruderuts. 
A tendei~cy to negative results was discerned considering the efl'ecf of PBL on the 
knowledge of students. As possible moderators, methodological factors, the 
students' level of expertise, the retention period znd the type of assessment method 
were investigated. The resullts from the moderator aslalysis showed h a t  the negative 
effeck of PBL on knowledge is decreasing if the quality of the research method is 
caleglrrised as higher and that h e  negative effect of PBL on knowledge in a 
curriculum-wide irnplernenration of PBL decreases within a single course. Fullther, 
both for knowledge- and knowledge application-related outcomes the student's 
level 01 expertise is assclciated with the variation in effecl sizes. Nevertheless, the 
results for h e  application of knowledge gave a consistent positive picture. h r  
knuwlcclge-related outcome& the res~ilns suggested that the differences encountered 
in the Ill-st and (he seccrnd yeas dibappenred 111ore or less later on. Related to the 
retention period, sludenls in, PBL slrowed no gain slightly less knowledge. but to 
remember inor-@ of the accluired knowledge on the long term. Fi~lally, the moderator 
analysis suggested thal the more an instrument is capable of evaluating the students' 
knowledge application, the larger the asccflained effect of FBL. 
CJlrtpf~r -7 builds an the results of chapter it and inivestigares the influence 
of :~ssessrnenn un the reporled effects of PBL as the main independent vadable. 
Hereto a model of cognitive components of proble~n scalving was used. Three levcls 
or' the knowledge struelure that caia be rwgeted by assessment crf problem solving 
were used as the main independent variables: (1) understanding of concepts, (2) 
understanding of the principles that link concepts, and (3) linking of concepts and 
principles to  conditioi~s irnd procedures for application. A statistical meta-analysis 
was conducted, supplenented by more inclusive vote counts and an associated sign 
test. Thc res~ul~s showed a difference in the reported effects of PBL between each 
of the three levells in Ithe knowledge structure. PBL had most positive effects when 
thc focal corrslructs being assessed were at the level of understanding the principles 
that link conceprs, the second level of the k~iovvledige structure. Differerrt fre31~ the 
expectadon aroused in chapter 4, that the extent to whicla alz assessment method is 
capable of evduadng the students' k~iawledgc. apylicatioll would be relaled to It~rger 
ascertained effects of PBL, the effect size far the third level of llae koou~ledge 
structure was smallear and not statissically significant. It is concluded nhat the 
inxplicaEions of assessment and the levels in the knowledge struc'lmre bev~lg 
measured rn~~s't, be considered when examining the effects of problem-based 
learning. 
In chapter 6 the effects ow students' knowledge atid knlowlledge applicationz 
of an in time and &erne limited inrplernenra~ion of PBL within teacher trainang are 
investigated. Two research questioa?~ were to be alas\ajetrd in this chapter: First, lo 
what degree do studeu~ts studying for a lirrrixed period of time in a PBL-course 
acquire an accessible knowledge base of the subject studied conlpnred 10 students to 
whom the subject was presented in a conventional way? Secondly, are students who 
have been subjected for a llinnitcd period of t in~e  to a PBL-course bettcr equipped ro 
apply the knawledge of the subject scudied than sLudenrs to whom the sul'3.jee was 
presented in the conventional lecture-based way? Data from two itlstit~~tio~is for 
teacher tlairaing indicated uo unequivocal conclusions with regard to the knowledge 
of the ste~dents, since the results of bath irmstitutions went in opposite directions. Az 
the level of knowledge application. the results were simirilar for both institutions, 
Notwithstanding the time lilnited itnplementation, students in PEL tended to be 
more successlinl ill applying their knowledge compared to studel~ls lion1 the 
calrvelntioriall educational settings. 
The purpose of chapter 7 was to gel more insight i n  the effects of wmltlcn 
assessmr~t-tasks integrated in a problern-based lea~mirug environment. Both the 
influence on students' per-fan-marices and studenls>erceptions were investigated. 
Second year law students' final exam results of a course on] the topic of public law 
were used to find out whether studenos who make the assess~menl-tasks do bctrer 
than students who do nol. Answers from questionnaires and wnii-stri~atured 
~nterviews were used to discover the mosr in~portant crJncel.o1c in qtldents' atid 
reachers"pp@rceprions of' the assess~iicnt-tasks. The reauli~ showcd 101;1t, whrn 
currectecl for differences iii prior acnde~nic perl'ormarrce, student\ who d ~ d  .;tlbnr~t 
all the assessment-tasks successfully during the course, pcrformecl bctrer- or) lhcir 
final exam compared to students who d ~ d  not make uror surccecd the assess~~rent- 
tasks. This wac; the case for bath those cjuestions in the firual exam wOIich were 
related to the assessment-tasks as non-related questions, i~ldbcslrng that llic 
assessment tasks seem to have hnlluenced rhc general learning approach of the 
students. From the questionaraires and in~erviews it appears that btrth ~ h c  stwden~s 
and the teachers see the benefiir of the asessment-tasks. Studer.its repor-ted to study 
more, rnore critically and more syste~nalically ar a result of the: assessn~elit ~asks. 
Moreover, a bet~er time-managenrcn~~ was related lo higher Final exam grade%. 
T11to1.s perceived a time-management problem and were coo~cemed about the 
feasibility of the whole prqjecr. It is concluded that small steps in the cha~zgl: of the 
assessment system can result in relauvely big changes in stlldentsY lcarnim~g and 
results. 
l n  C ~ ] J E C ~  8 the: results f ~ a m  the previous chapters are svrnmarised aura 
discussed and somm swggesbierns for further research and future practices are 
formulated. In coinclusiwn, zhe me&-analyses and the successuve chapters in this 
disser~ation show that as Ear as the knowledge of the students is concerned, no 
uracquivocsll conclugions can be drawn. However, there is a robust positive effect 
horn PBL on the knowledge application of students. When the imp1ication.l~ of 
assegsment and the Bevels in the knowledge structure being measured are taken into 
account whlen examining the effects; of PBL, i t  becomes clear than students' path 
lawards successful problem-sw1ver.s bas been accelerated, bnt at the sarrme rime more 
altend~on for real application of knowledge is needed in both the learning activities 
that take place and srwdents' assessment in PBL in order to meet the expectations in 
a better way. The strength of PEL in inrorporadng constructivist puinciples is to a 
large extent dctennined by the factors 'conceptual conflicts aird dilemmas' and 
'sharing icleat, wlrh others'. Perceptions of these and other corrsmcrivist principles 
seem lo be triggered by a greater variety in learning environments. No relationship 
has been found between students' approaches ta learning and the components of 
pwblem solving being ~neaslured within [he ~nultiple choice assessment; studeirts 
using deep approaches 10 Icar-ring did not score beltter on arry part of the rnuldplre- 
choice exam. However, the making of assessment-tasks during the PRL-course had 
n positive ii~fluence on the general performance of the students in the final multiple- 
chohcc exam. Ruth the ~tudenls and ihe teachers see the benefits of the assessment- 
tasks to improve the effects of PBL. 
Samenvatting 
Succesvol functioneren i11 de lruidige dynumisclie kennis- en 
info~matieanaatschappij stelt meer eisen aan eeii afgest~ideeriic dn11 eeii goede 
basiskeilnis van het studiedomeipr. He1 blijft valdaag een uitdaging voor lier hoger 
ariderwijs onr leeromgevingen te ont\rvikkeleii en irrrpleinen~tci-eia w~i~arbi~i11en 
studenten wordeia opgeleid om coinplexe probleillen aaei te pakken op eeii efficiënte 
manier. Recente oiiowikkelingcai i11 her oiideiwijs va11 iirieuwe, stiideiitgeceiatreerde 
leeromgevingetu zijn in grote mate ge'baseerd op een consrructivastiscl~e visic op 
leren. Zulke nieuwe leeromgevingen beweren i11 sterke anale tegeniocl re koilieir aiai1 
de nieuwe eisen die gesteld worderi aan het hoger otldcrwijs. Een voorbeeld va11 ro 
een nieuwe leenomgeving in het hoger onderwijs is het probJeenigest~ii~~'d on erwi.js 
(BGO;). 
De centrale vraag in dit proefschrift is de vraag i i i  welke mate P G 0  een 
effectieve leerorngeving fis. De klemtooni Bigt daarbij op twee brede dclclstzllinigeiz: 
het verwerven en toepassen vali kennis. Om meer inzlcl~i te krijgei? iti de manier 
waarop studenten deze doelslellingen al dan niet re al is er ei^, Is de naairier waarop 
studenten hun leerorngeving percipiëren en de wi.jze waarop ze sarnenliaiigend trzet 
die perceptie hun studie aanpakken van essentieel belang. Inilirtei-s, de wijze waarop 
studenten de leeromgeving percipiëren beïiirvloedt in sterke mate de manier waarop 
studenten hun studie zullen aanpakken en bijgevolg ook de imte waarin de 
doelstellingen gerealiseerd worden. 
iYoaJ'dd~t~4k é n schetst een inleidilag en beschri.jft dc structuur en 
oaderzoeksvragen vaai her proefschrift. 
Iii hnofu'crsrk twee wcui.clt de vrnag oïrderzocht. af studenten i11 I'GO lr~i~ia 
leeromgeving alis iaieer conxtriac~ivislisch percipiiëreri dunr ~;iiiiden.itrn rn ccn 
coruventionele (hoorcollege) leerolmgeving. Daarbi.j word4 gebruik geiiiaalkl vkin eeii 
vragenlijst uitgaande van ;iewear kerirfaclore~i wan een coii%iruciivi?ntihclae 
leerorngeving. De tweedejaars rechrenstudenten die ecri c~irsus op he1 domein v:in 
het prGivaiatrechl in een PG0 cunrlc~~luin volgden percipieerden de Iccroangeving als 
meer cons~ructivisfisch vergeleken met de cludrnteri i n  ecii conveirt~or.rcel 
cumFhiculuin. Het verschil was sratustisch significanr vooi- elk van de zevcn lacloren. 
Volgens de effectgioot~e genneteir tner de d-index w;rs hcl verschil iusseir dc twee 
groepen hel grootst voor de factoren 'coaiceptucle conflicíen en clileiniria's' ei1 
'ideeën met andercn delen" De factor 'lilgaan op dc wet~sei~ van srudcnteiï' wah 
slechts middelmatig vei-tegenwoardigd i n  de P G 0  oi~rgeviizg, terwijl in de 
conveirtionele leemmgeving de factoren 'oiiderw~s~nateriaal gericht op 
oplossingen' ei1 'beiekenisgeving, Uevensechle voorbeelde~i' relalief weel ;iandacht 
kregen. Er werd geconcludeerd dat de kracht van P G 0  groter~dccls schuilr ii i  de 
factoren 'coniceptuele conflicten c11 dileanina's' en 'ideeen inet anderen delen'. 
Verder is gesugge~erd dat perceprnes van consrmctivisticche principes in dc 
Ieeromgeving gestr~muleerd worden door een confrontatie met een grotere variRteir 
aan leeromgavinigen, 
Hcxofdxauk 3 behandelt de relatie russen de smdieaapak en de 
Ckwantiatieve) reskililaten van de sludenten. Tweedejaarb rcehterasbdenten die een 
Gursus op het dorneh van her publiekrecht volgden vulden een vmagnlijst in (de 
gereviseerde twee-factor 'study procelas questionnaireR-SPQ-2F) die de 
~Iudicaaia*p& van studenten i n  kaart bracht. De cursus wcrd afgesloten met een 
~meerke~rzeeoets. De verschillende vragen in de meerkeuzetoets werden net behulp 
van cetr model xa1.r cognitieve componenten van probleemopllossen ingedeeld in 
drie verschíllcnda categorieen. De srudeaikn hadden slechts iets hogere scores voor 
de diepgaande siudieaanpak dan voor de oppervlakkige studieaanpak. Het 'plotten" 
van de studieaanpak van de studenten bet echter zien dat een grote groep studenten 
lage scores vertoont voor zowel de diepep-a,wide als de oppervlakkige studieaanpak. 
Correlarionele analyses tonen geen verband cussen. de studieaaaipak van studenten 
en de verschillende componenten van probleernoplossen zoals gemeten met een 
mcerkeiizetoets. Een diepgaande studieaanpak kon bijgevolg niet gerelateerd 
worden aciln hogere studieresultaten binnen de meerkeuzetoets. In het hoofdstuk 
worden veischilleiide verklaringen besproken. 
In hoqfdsruk 4 worden de resultaten gerapporteerd van een statistische 
inela-analyse met twee algemene vragen. Ten eerste, wat zijn de hoofdeffecten van 
PG0 op de twee aangeduide brede categoriei5n van doelstellingen: kennis en 
toepassen van kennis? Ten tweede. welkc zijn verschilleilide potctlitieel iniedierende 
variabelen van de effecten van PGQ? Algeineen werd geconcludeerd dat er een 
robuwsl en positief effect is van PG0 op hct toepassen van keniris bqi studenteil. Met 
betrekking tot de kennis van studenten laal zich echter een tendens tot negatieve 
resuiltatcn 7,ien. Als potentieel mediërende variabelen werden rneithodologische 
factoren (het design van de studies en de breedte van implementatie), het 
expcrtiseniveau vim de studeiliren, de retenriepenode en de wijze van toetsing 
oridei-zocht. De resultaien van de airalyse van deze variabelen tonen aan dat het 
iaegalicve eflecr van PG0 op ken& afneemt als de kwcaliteic vaiu de 
wi~derzucks~ncdiocle stijg1 en dat  hcilzelfde negatieve effect groter is in een 
curricului~~~bredc iii~plcmesiratie van PG0 dan in een enkele lessenreeks. Verder is 
11ei cxpertisenivcati var1 de student van inv8oed op zowel kerinlsverwcrving als het 
toepassen van kennis. De resultiaten voor het toepassen van kennis tonen eeai 
cioz~sistenr positief beeld, maar voor de resultaten van de verwewiiig van kennis 
szzggcrercn dc rosulra~e~a clal de vastgestelde negatieve effe ca ei^ op kennis in  het 
eersne en tweede jaar vain de opleiding daarza nagenoeg verdwijnen. Met betrekking 
tol de irteniieperiode wltrrdt duidelijk dat studenten in PGQ cap korte termijn iets 
i~rinder kenuiis veiwervcn inaar er op lange ~crrnijn ineer van onthouclen~ dan 
sludcmrtcn uit het conve~itieai~eel onderwijs. Tot slof suggereerde de analyse van de 
inedl2reriidc variabelen dat de male waarin een toetsins&umenl in staat i% de 
toeptissizug vaii keiinis te meten, gerelateerd is aan de vastgestelde positieve effecten 
VZiil PSO. 
IXr~qfd.shlik 5 bouwt verder op d e ~ e  laatste s~nggestie en, onderzoekt de 
invloed van toetsing op de gerappoi-uecrde effecien van PGO. Hiertoe wordt een 
model van ccagnirieve componenten van probleemoplossen go.briuikt. Drie ~ljvenus 
die kuiinen worden onderscheiden Ir1 de kelir.iissr~uck~~~r en die elk voorwerp ktrnnien 
zijn van een prableemoplosse~~de toetg, worden gebruikt als onn8liankel\jke 
variabelen: (3) hel begrijpen var1 concepten. (2) het begrijpen van de pilncipes die 
concepten met elkaar. verbinden, en (3) het verbinden vali coiucepten en priticipes 
naar condities en procedritas vuur ~ C P ~ P ~ S S ~ E I ~ .  De resu1t;ften van de si~~iistischc 
meta-analyse tonen aan dat er een verschil1 is ini de gerapporteerde effecteili van P G 0  
tussen elk van de drie niveaus in de kenrnissrriictuii3r. De effecten vat1 PG0 zijn het 
grootsa. wanneer "her begijpen van de prin~ipcs die coincepteri uilet elkaar 
verbinden' -her tweede niveau in de kennisstruotaiiur- voonwerp vaii toetsiiig is. 
Anders dan gesuggereerd op basis van de resnulr:iten iar ho;afdsa~il\ 4 (raalnelijk dal de 
mate waarin een toetsin~struiaient i11 staat is de roepassing vdm kennis te Imleteia zou 
gerelateerd zijn aan de vastgestelde posilreve elkcteil vaiu PGO) is de eSCectgrooilte 
voor het d e d e  niveau in de kennisstructuur kleilier en nier statistisch significant. Er 
wordt ge~on~ludecrd  dar de implicaties van de toetsing ein de getoetfte uiiveaiis i11 
rekening moeten worden gebracht wamineer de effecten ven PG0 worden 
onderzocht. 
In I~oc)fd,~ruk 6 wordt hei effect van een vier wekeia durende Eii.ipleincïit;rlie 
van PG0 op de kennis en  he^ toepassen van kennis bij studenteii-i nagegaan i n  twee 
inrstituien voor lerarenopleidii~g. De volgeitde probleeinstelliiig staat cenhSaal: in1 
welke mate zij11 studenten uit een PGO-setting in vergelijking met studenten uit een 
conventionele setting in, staat om over een bepaalld onderwen-p enerzijds kennis te 
verwerven en anderzijds kennis over dat orrderwerp toe te passcii'? De rcsultriten vzi~r 
het quasi-experimenteel vergelijkel~d oiidersaek laten wat de kennis van de 
studenten betreft geen eenduidige conclusies toe, aange~ien de resultaten in beide 
instituten niet în dezelfde lijn liggen. Op het niveau van het toepassen van kennis 
zij~ia de resultaten wel geli-jklopend voor beide instituten: niettegens(aaiide de ia? ~ i j~d  
beperkte implelnentatie, lijken studenten uit PG0 meer succcsvcil le zi.jn in I~el  
Loepassen var1 kennis dan studenten uit bet conventioneel 0nderwi.j~. 
De centrale vraag in Szn~~Zsfi~R T was OE het integreren van 'assess~iient- 
takeiz" In de grobleeingestuurde leerurr-igevii?g resulteert in bewe sludlei'ca~iltatte~i. 
De toe~sresultateiz van tweedejaars rechrenis~udel~te~~ i n  cenr cursus in Irei rloinziii 
van her publiekrcchi welden gebruik1 uni tc oi-iclcr~oekcii of stude~iteii clie 
crssessmeiur-taken maken beter scoreai dan studente~i die geen aï\esszneiln-[uken 
maken. Vragenlijsten en semi-gestnictunecrde iautervicws werden at'ge~ioal~cn oin 
ineer indicht te krijgen in1 het effect van de assessinenl-laken. De ichullalen viin de 
sxudie tonen aan dar hel znaken van de assessrnenr-taken een 1.insiticz.e ii~vlcred heelt 
op de algeimene prestatie van cle studenten op de afsluitende koeis. St~ideiilera die cle 
assessmenc-taken znaken en voldoen aan de daaraan gesnelde eisen %coren iliel 
alleen beier op de onderwei-peri i n  de toets die belrckking hebben op de a~;sel;smenL- 
taken maar ook op de oiaderweipen die niet gere1:ileen-d *rijn aan é t n  wan de 
assessrnent-taken. De resultaten van de vragenlijsten cn interviews inalccru duidelijk 
dat zowel de studenten als de dsceniteri voordelen zien iri heil werken me! 
assessinent-taken. Studenten rappurteerden meer. kritischer en syslcrnatischer tc 
ctlideren als gevolg vaii de assessment-takear, daasbij sterk aanget~~oedigd door het 
te :eerdilenen bon~uspwrut. De docenten zijn enthousiast maar ook temghoudend over 
de hmlba8heid: het geven van ffiedlbiack op de assessment-t-kcn vraagt mees 
(nakijkltijd. Er werd gccorrcludeerd dat kleinme aanpassingen in de manies waarop 
ondcw8jig cni bctsing op elkaar wardeii afgestemd, kunnen leiden rot relatief grote 
veranderingen in de kwaliteit van het leren van de ~;tudeilt. 
In Xoofdst~irnk S wosden de resultaten van de vorige hoofdstu&en 
sarneïi~geval en wonden Implicaties voor de praktijk en suggesties voor verder 
onderzoek gegeven. Cflincluderend tonen de meta-analyses en de opeenvolgende 
ondlenoekeai jn di t  proefschrift aan dat wat het verwerven van kennis betreft geen 
eenduidige conclusies kunnen worden gewokken. Er is wel een robuust positief 
effccr van PG0 op hel toepassen wein kennis bij studenten. Wanneer de implicaties 
van dc toehsing en de getoetsGe niveaus in rekening worden gebracht bij het 
onderzoeken van de effecten van PGO, wordk d~iidelijk dat PG0 de weg naar 
succesvol probleemoplosscn voor studenten bespoedigd, maar dal meer aandacht 
voor echte toepassirig van kennis in nieuwe si tua~es zowel tijdens hei anderwijs als 
bi.j de toersia~g nodig is olm beter aan de verwachtingen te kunnen voldoen. De 
kracht vaii PG0 schuilt grotendeels in de factoren 'canceptuele conflicten en 
dilcm~~aa's' en 'ideekin inct aiidcre~~ deleia'. Percepties van deze en andem 
constr~lcnivislische principes lijken gestimuleerd te warden bij studeiiten door eeml 
confronitalie met een grokerie variëteit a a l  leemingevingen. Er is geen verband 
gevoruclen tussen de siudiieaanpak van studenten in PG0 en de verschillende 
componenten van probleernoplossen zoals gemeten met een meerkeuzetoets; 
studenten iner cc11 diepgaande stul-lienanpak scoren niet beter en dit op geen enkel 
onderdeel van de rneerkeuzeloets. Het maken van assessrnent-taken tijdeais hek 
ondei-wiijis had wel een positieve invloed op de ;~lgemene prestatie van de studenten 
op de afsluitende meerkeuzetoets. Zowel de studenten als de docenten zien het 
voordeel van het werken inel. assessrnenn-taken om het effect va111 P C 0  te vergroten. 
